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ABSTRAKT
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Abstrakt i shkallës Bachelor të studimeve
Projektimi i Objektit Kulturor-Galeria e Arteve Bashkëkohore në Prishtinë

Kjo temë diplome është e përqendruar në projektimin e “Galerisë të Arteve Bashkëkohore në
Prishtinë”. Duke marrë parasysh zhvillimin që ky lloj i objekteve kishte dhe vazhdon të ketë në
të gjitha qytetet europiane, le të kuptohet se një objekt i tillë është i nevojshëm në qytetin e
Prishtinës, një qytet me kulturë dhe traditë të lashtë. Duke pasur si qëllim një dizajn që është në
pajtim me vlerat më të larta arkitektonike dhe gjithashtu në një lokacion specifik,në pjesën e parë
të temës,specifikat e arkitekturës ekzistuese në Prishtinë, janë analizuar, me një fokus të veçantë
në ndikimin e arkitekturës islame. Si sintezë e këtyre analizave,kjo temë paraqet planin e
projektit ideor për Galerinë e Arteve Bashkëkohore në Prishtinë. Hulumtimi shqyrton mënyrat në
të cilat muzetë në menyrën më efektive mund të përfaqësojnë, të angazhohen, të bashkëpunojnë
dhe të i shërbejnë komuniteteve të ndryshme nëpërmjet programeve të tyre. Hulumtimet në
literaturë, intervista me stafin e Galerisë, dhe analizat teorike kulmuan në përcaktimin e
komponentëve thelbësore në krijimin e komunitetit të vetëdijshëm dhe praktikat e angazhimit
qytetar. Transparenca,qasja dhe filozofia si dhe formimi i një komiteti për komunitete kreative,të
gjitha këto pasqyrojnë rezultate të hulumtimit. Këto elemente janë përpjekje që vazhdimisht të
identifikohen nevojat e komunitetit,pasuritë dhe interesat nëpërmjet një shumëllojshmërie
formatesh diskursive, bashkëpunuese dhe gjithëpërfshirëse që vazhdimisht të sigurojnë programe
të Galerisë dhe të punojnë në pajtueshmëri për të përmbushur nevojat e ndryshme të komunitetit.
Programet mund të dizajnohen në mënyrë të atillë që të ndërtojnë kapitalin social përmes
individëve, njerëzve në grupe dhe komunitetet në idenë e krijimit të programeve të cilat sjellin
më pas komunitete të shëndetshme, aktive dhe të lidhura mes vete. Krijimi i platformave për
komunikim, bashkëpunim dhe shkëmbimi i përvojave të përbashkëta, i forcon marrëdhëniet
tanimë ekzistuese dhe mundëson formimin e marrëdhënieve të reja. Aktivitetet me pjesëmarrje
kanë dërguar më tej lidhjet diskursive nëpërmjet duarve aktive në projekte që i bëjnë njerëzit së

bashku. Angazhimi qytetar është një formë e angazhimit të komunitetit që programet e muzeve
dhe Galerive mund të zbatojnë për të gjeneruar qytetarë aktiv dhe të brengosur duke punuar në
drejtim të përmirësimit të vazhdueshëm të komunitetit. Dizajni final përfshinë projketimin e
objektit të ri të “Galeria e Arteve Bashkëkohore”.
Fjalët kyqe: Arkitekturë, Muzetë,Galeritë, Eksperiencë, Kulturë, Prishtina, Kosova.
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1. HYRJE
Ndryshimet e vazhdueshme dhe konceptet e ripërtëritura të stilit të jetesës së njerëzve sjellin dhe
krijojnë nevojen per krijimin e objekteve kulturore.
Prishtina si kryeqytet i Republikës së Kosovës, në spektrin e gjërë të përfaqësimit të shoqërisë
kosovare padyshim ka për detyrë edhe prezentimin shpirtërorë dhe kulturore të saj. Për një
përfaqësim të denjë të kësaj komponenteje të rëndësishme të një shoqërie nevoitet një
infrastrukturë solide ku format e ndryshme të shprehjes kulturore dhe artisitke do të
konkretizoheshin përmes gjinive të ndryshme artistike si: muzikë, operë, teatër, film, pikturë,
skulpturë, art konceptual, etj. Duke pasur në konsideratë rrethanat shoqërore-ekonomike dhe
politike të Kosovës që prej pas luftës së dytë botërore e veçanarisht ato të viteve 90-ta, këto
objekte përgjithësisht kanë munguar duke transferuar aktivitetet e tilla nëpër ambiente të
improvizuara të cilat ofronin pak mundësi për t’u shprehur në plotëni idetë dhe konceptet
artistike dhe rrjedhimisht edhe për tu shijuar si të tilla nga audienca. Fatkeqësisht, si pasojë e një
periudheje relativisht të gjatë të improvizimeve të tilla, në një mënyrë ka bërë që edhe sot hapsira
të tilla të improvizuara të meren si modele normale. Edhe për kundër përpjekjeve të qarqeve
kulturore, duke pasur edhe konkurse arkitektonike për disa prej objekteve kulturore siq ishte rasti
me Shtëpinë e Operës, sot Filaharmonia e Kosovës përdorë salla të improvizuara për koncertet e
sajë, Trupa e Baletit hapsirat e Teatrit Kombëtar, një godinë e viteve 60-ta totalisht e
papërshtatshme për aktivitete të tilla, Galeria e Arteve në hapsirë jashtëzakonisht të kufizuar,
ndërsa filmi mund të shijohet vetëm në një kinema të kryeqytetit të Republikës. Prej viteve të
’60-ta, Prishtina përjeton një zhvillim urbanistik të hovshëm që ja ndërron dukjen nga një qytezë

me tipare otomane në një qytet bashkëkohor. Vitet e ’70-ta sjellin një ndryshim thelbësor në
karakterin e qytetit, të ndikuara nga hapja e Universitetit të Prishtinës dhe rritja e ndikimit politik
të Prishtinës me fitimin e autonomisë dhe faktorizimin federal të Kosovës në ish-Jugosllavi. Në
këto dy dekada ndërtohen lagjet Ulpiana, Dardania, Lakrishtja, Bregu i Diellit, Arbëria (ishDragodani) dhe të gjitha objektet identifikuese të Prishtinës. Në fund të këtij fluksi te viteve 70
formohet Galeria e Arteve të Kosovës me 1979; institucion kulturor për prezentimin e artit
pamor dhe ruajtjen e mbledhjen e veprave më me vlerë.
1.0 PROBLEMET KRYESORE PËR GJENDJEN AKTUALE “STATE OF THE ART”
KOSOVA

Kryeqyteti:Prishtina,
Gjuhët zyrtare:Shqip,Serbisht,
Grupet Etnike: 92% Shqiptarë, 5.3% Serb, 2.7% grupet tjera etnike,
Sipërfaqe totale: 10.908km2,
Popullsia: 1.733.872 banorë,
Dendësia:159 banorë/km2

Kosova ndodhet në Evropën juglindore, në zemër të Gadishullit Ballkanik, e vendosur në
udhëkryqin mes rrugëve të mëdha tregtare dhe rrjedhimisht në një ndërveprim të kulturave të
ndryshme. Banorët e parë në Gadishullin Ballkanik ishin njerëzit e lashtë të njohur si ilirë, të
cilët më vonë ranë nën ndikimin e kulturës romake, në kohën kur regjioni u integrua në
Perandorinë Romake dhe më pas në Perandorinë Bizantine. Sllavët jugor migruan në territoret e
Kosovës moderne në fund të shekullit të VII-të.
Dy shekuj më vonë, Kosova u sundua nga Perandoria bullgare nga shekulli i XIX-të deri kur
mbretëria mesjetare e Serbisë fitoi kontrollin e Kosovës në shekullin e XII-të. Për 150 vitet e
ardhshme Kosova ishte qendra e perandorisë mesjetare serbe nën sundimin e perandorit Dushan.
Pas betejës së Kosovës, kur koalicioni i forcave të Ballkanit, serbët, shqiptarët dhe të tjerët, të
udhëhequr nga serbi Perandori Llazar, u mund, për 500 vitet e ardhshme, rajoni u bë pjesë e
Perandorisë Otomane. (Malcolm, 2002)

Në vitin 1913, Kosova ra përsëri nën kontrollin serb, ndërsa në vitin 1918 u bë pjesë e
Mbretërisë së Jugosllavisë. Përfundimisht, pas shpërbërjes së ish-Jugosllavisë dhe pas një lufte të
përgjakshme, në vitin 1999, Kosova shpalli pavarësinë më 17 shkurt 2008.
Religjionet kryesore në Kosovë janë Islami dhe Krishterimi. Sipas statistikave jo zyrtare, 85%
janë

myslimanë;

5-7%

janë

katolikë,

ndërsa

pjesa

tjetër

janë

ortodoks

serb.

(Http://en.wikipedia.org/,Kosovë). Përmes shekujve, kultura fetare ka ndikuar në arkitekturën e
rajonit, që nga manastiret e krishtera, të cilat janë ndërtuar në epokën para osmane, disa prej të
cilave tashmë janë nën mbrojtjen e UNESCO-s. Gjatë sundimit osman, arkitektura lokale ka
përjetuar një kthesë me rastin e ndërtimeve të xhamive dhe banjave turke (hamame), për t'u
pasuar më pas nga banimi dhe projektimi i qytetit nën ndikimin e stilit osman.1

PRISHTINA
Vendi:Kosova,
Popullsia:198.215 banorë,
Sipërfaqe: 854 km2
Dendësia: 347 banorë/km2,

Prishtina është kryeqyteti dhe qyteti më i madh i Republikës së Kosovës. Prishtina gjendet në
pjesën veriperëndimore dhe shtrihet buzë rrafshnaltës së plleshme rrëzë maleve të argjendta.
Ashtu si dikur Ulpiana, ka pozitë të përshtatshme gjeografike, pasi gjendet në kryqëzimet
parësore kontinentale. Komunitetet që jetojnë në Komunën e Prishtinës janë: Serb, turk,
boshnjak, rom, ashkali etj. Toponomastika ende nuk e ka shpjeguar prejardhjen e emrit Prishtinë.
Ekzistojnë disa hipoteza të bazuara në etimologji, por që nuk hedhin dritë përfundimtare në këtë
çështje. Ekzistojnë disa supozime që mbështeten në burimin ilir të fjalës, apo në atë latin
(pristinume- “e dikurshme”). Të gjitha shpjegimet etimologjike janë ende hipotetike. Prishtina
me këtë emër përmendet në mesjetë, mirëpo gjurmët e vendbanimeve arkeologjike rreth asaj
shtrihen që nga neoliti, sikurse ato rreth lumit Graçanka, që supozohet të kenë vjetërsinë 6 mijë
vjeçare. Shenja dalluese e kësaj periudhe është vendgjetja neolitike në afërsi të “Tjerrtores” së
Prishtinës, Statueta e ulur – që përdoret si simbol i qytetit të Prishtinës – dhe figurat e tjera me
1

(Malcolm,2002)

qeramikën plastike. Vendbanime të periudhës së hershme të hekurit janë gjetur edhe përgjatë
Taukbashçes dhe shkollës normale, në gjithë kompleksin deri te bazeni i Gërmisë, ku vërtetohen
edhe vendbanimet e para ilire në rrethin e Prishtinës. Në afërsi të Prishtinës ka qenë njëri nga
vendbanimet më të rëndësishme në regjion, Ulpiana romake, e ngritur në themelet e një
vendbanimi ilir, që më vonë pas një tërmeti katastrofë që goditi Dardaninë, u ngrit në një nga
qendrat më të mëdha bizantine në mesjetën e hershme me emrin “Justiniana sekonda”. Këtë e ka
ngritur perandori i madh romako-bizantin, Justiniani, në shek. VI. Vendet më interesante për t’u
vizituar

në

Komunën

e

Prishtinës;Parku

Nacional

rekreativ

“Gërmia”,

Monumenti

“Skënderbeu“,“Teatri Kombëtar”,“Biblioteka Kombëtare Universitare e Kosovës”,”Muzeu i
Kosovës”,”Galeria e Arteve”,etj.2

2

(http://www.prishtina.com/kryeqyteti)

1.1 PYETJA E PUNËS KËRKIMORE

1.2 Të konceptuarit e muzeut;
Muzeu

është një institucion që kujdeset për (konzervuar) koleksione të artefakteve dhe

objekteve tjera me rëndësi shkencore, artistike, kulturore, historike apo dhe i bën ato në
dispozicion për shikimin publik përmes ekspozitave që mund të jenë të përhershme ose të
përkohshme. Të konceptuarit jo vetëm si vendosje pasive, muzetë sot janë institucione aktive dhe
hapësira publike në të cilat shqyrtohen programe hibride dhe hapësira në mënyrë që të bëhet
integrimi i jetës kulturore në zhvillimin socio-ekonomik të qytetit. `Muzeu` nuk duhet të shihet
vetëm si një objekt fizik që do të ndërtohet. Muzeu është gjithashtu një vend shpirtëror,
vendburim i dijes,dhe si i tillë ai frymon dhe transmeton jetë së bashku me vizitorët e tij.

figura nr. 3 – Muzeu Britanik, Norman Foster

1.3 Programi i muzeumit;
Programi i muzeumit në të ardhmen është i hapur, dinamik dhe përparon nga ideja e muzeut “si
objekt/ndërtesë” me idenë “ekspozimi i përhershëm”, por të kuptuarit “në dispozicion për të
gjithë”.
▪

Ligjerata dhe biseda të hapura – bisedat direkte rreth veprave të artit dhe arkitekturës të
udhëhequra nga kuratorë, arkitektë, mendimtarë, studiues, konsenvatorët, edukatorët,
shkencëtarët dhe specialistë të ftuar;

▪

Kurse dhe demostrime – duke përfshirë klasat dhe galeritë për diskutime;

▪

Shfaqje dhe filma – klasike,bashkëkohore,botërore,seri të filmave të frymëzuar nga
ekspozitat aktuale në muze;

▪

Biseda të lira dhe turne në koleksionet e prezantuara në muze;

▪

Festivale dhe programet speciale;

▪

Programet familjare;

figura nr. 4 – Muzeu Metropolitan i Arteve,New York
1.4 Çfarë merriton Kosova;
Qyteti i Prishtinës, pas luftës së '99 ka rënë në një cikël vicioz të lënies pas dore, kur është fjala
për planifikimin arkitektonik dhe atë hapësinor. I ashtuquajturi "ndërtimi i egër" rrezikon vlerat
historike të një qyteti si Prishtina e cila është e njohur si një qytet historik. Unë besoj që
parimisht një qytet historik duhet të shihet si model për pjesën tjetër, një vend ku e kaluara takon
të tashmen dhe së bashku përballen me të ardhmen. Muzeu aktual i Kosovës nuk arrinë të
ekspozojë as 10% të koleksionit të tij. Thesari arkeologjik, etnologjik e etnografik, ai historik
dhe thesari i natyrës mbesin larg syve të vizitorëve të institucionit më të lartë muzeor në vend.

`Kosova dhe Arti Kosovar meriton më shumë`

1.5 Renovim apo ndërtim i ri.
Ndërtesa aktuale e “Muzeut të Kosovës” e cila daton nga fundi i shek. 19,është e vendosur në
zonën urbane të bërthamës së qytetit të Prishtinës,prandaj zgjërimi i hapësirave ekspozuese në
kuadër të kësaj ndërtese,është në kundërshtim me vlerat e ruajtjes së trashëgimisë në kontekst të
zonës ku ndodhet ndërtesa aktuale. Duke pasë parasysh këto rrethana,paraqitet si nevojë e
domosdoshme ndërtimi i ndërtesës së re të muzeut me pasurimin e fondit muzeal me vepra
artistike bashkëkohore, në një lokacion të ri në kuadër të qytetit të Prishtinës.

2.0 METODAT E PUNËS
2.1. Metoda e hulumtimit – analizës;
Gjatë procesit të punës në punimin e temës së diplomës,janë përdorur metodat e hulumtimit dhe
analizave të ndryshme,duke fillaur nga përshkrimi historik i muzeumeve në botë dhe në territorin
e Kosovës,duke vazhduar me rastet e Muzeumeve të ndërtuara kohëve të fundit në botë.
Janë përdorur intervista të ndryshme,pyetësorë të ndryshëm,hulumtime,analiza dhe poashtu
trajtimi i tyre në detyrën projektuese të objektit Muze.

2.2 Metoda e krahësimit;
Për krahësim të metodave të punës dhe projektimit të këtyre objekteve,janë hulumtuar dhe
analizuar objekte më me renome të këtij lloji në botë.
Gjithsej janë analizuar katër objekte muze:
▪

Muzeu i ri i Arteve Bashkëkohore / SANAA

▪

Solomon R.Guggenheim Museum / Frank Lloyd Wright

▪

Tel Aviv Museum of Art / Preston Scott Cohen

▪

Muzeu Guggenheim Bilbao / Frank GEHRY

3.3. Metoda e vrojtimit,selektive;
Prishtina në vitin 2004 ka miratuar PLANIN STRATEGJIK ZHVILLIMOR

URBAN,me të

cilin janë përcaktuar zonat e destinimeve të objekteve të ndrsyhme.Nga informatat e këtij plani
strategjik kuptojmë që ky plan zhvillimor urban përcakton ndërtimin e një objekti të ri të
muzeut,mirpo nuk definon lokacionin egzakt për këtë lloj të objektit. Ndërtimi i një objekti të ri

Muze vjen nga nevoja dhe kërkesat për shfaqjen e artefakteve të ndryshme që aktualisht janë të
shfaqura vetëm 10% e tyre në Muzeun aktual të Kosovës.
Pas konsultimeve të ndryshme me zyrtarë të lartë komunal si dhe njerëzve konpetent të kësaj
lëmie,është bërë kërkesë për projektimin e një Muzeu të Arteve dhe Arkitekturës Bashkëkohore,i
cili do të ishte në lokacion të afërt me Muzeun aktual si dhe do të respektonte vlerat historike e
kulturore që e rrethojnë këtë lokacion. Kërkesa është aprovuar me qëllimin që ky loakcion nuk
ka plan rregullues dhe gjatë projektimit duhet të merret parasysh edhe rregullimi urban me
diametër 50m,rreth lokacionit të përzgjedhur. 3
3.0 HISTORIKU – ZHVILLIMI I OBJEKTEVE TË MUZEUMEVE,

Muzeu
Historia e muzeve është historia e institucioneve,që ruajnë dhe interpretojnë evidencën materiale
të racës njerëzore,aktiviteteve njerëzore dhe botës në përgjithësi. Historia e muzeve është e
gjatë,ajo vjen nga dëshira e lindur e njeriut për të kolektuar e interpretuar,si dhe ka origjinë në
koleksionet e shquara të mbledhura nga individë e grupe individësh,që para epokës moderne.
Muzeu është një institucion që kujdeset për (konzervuar) koleksione të artefakteve dhe
objekteve tjera me rëndësi shkencore, artistike, kulturore, historike apo dhe i bën ato në
dispozicion për shikimin publik përmes ekspozitave që mund të jenë të përhershme ose të
përkohshme. Muzetë më të mëdha janë të vendosura në qytetet e mëdha në të gjithë botën dhe
ato më lokale ekzistojnë në qytetet më të vogla, madje edhe fshatra dhe pjesë periferike. Muzetë
kanë qëllime të ndryshme, duke filluar nga shërbimi për studiuesit dhe specialistët deri te
shërbimi për publikun e gjerë. Përshpejtimi i vazhdueshëm në digjitalizimin e informacionit, e
kombinuar me rritjen e kapacitetit të magazinimit të informacionit dixhital, është duke shkaktuar
modelin tradicional të muzeve,dmth "koleksionet e koleksioneve" si statike e mostrave tredimensionale dhe objekte) për të zgjeruar dhe për të përfshirë ekspozita virtuale dhe imazhe me
rezolucion të lartë të koleksioneve për lexim, studim, dhe eksplorimit nga çdo vend me internet.
Qyteti me numrin më të madh të muzeve është Mexico City me mbi 128 muze. Sipas komunitetit
botërorë të muzeve, ka më shumë se 55.000 muze në 202 vende.
3

(https://kk.rks-gov.net/prishtina/City-guide/History.aspx)

Etimologjia e muzeve - (Nga mouseion në muzeum – muze)
Fjala muze ka origjinë klasike,në formën e saj greke – mouseion,do të thotë “vend i muzave” dhe
paraqet një institucion filozofik apo vendi ku meditohet. Derisa historia latine e fjalës `muze`,në
kohën romake duket se kishte të bënte me vendet ku bëheshin diskutime filozofike. Për
atë,muzeu madhështor në Aleksandri i ndërtuar nga Ptolemi I Soter herët gjatë shekullit III p.e.s,
me shkollën dhe bibliotekën e vet, më shumë ngjasonte me një universitet se sa me një
institucion që ruan dhe interpreton aspektet materiale të trashëgimisë. Fjala `muze`u rikthye
sërish në Europën e shek. XV për të përshkruar koleksionin e Lorenzo di Medici në Firencë,po si
term ishte më gjtihëpërfshirës dhe nuk nënkuptonte vetëm një ndërtesë. Në Europën e
shek.XVII,fjala muze përdorej për të përshkruar koleksione kurizitetesh,kështu u quajt
koleksioni i Oles Vorm në Kopenhagë; në Angli,vizitorët e koleksionit të Xhon Tredescentit në
Lambeth (tani pjesë e Londrës) e quajtën koleksionin,muze. Katalogu i këtij koleksioni i
publikuar më 1656,u emërua `Musaeum Tradescantianum`. Ky koleksion,që kishte kaluar nën
pronësinë e Elias Ashmolit,më 1677 u bart në Universitetin e Oksfordit,ishte ndërtuar një vend
enkas për këtë koleksion,i cili u hap për publikun më 1683 dhe u njoh me emërin Muzeu
Ashmolian. Nuk dihet saktë nëse është përdorur termi muze në legjislacionin e vitit
1753,megjithatë me themelimin e Muzeut Britanez,idea e një institucioni të quajtur muze,i
ndërtuar për të ruajtur dhe për ti ekspozuar koleksione publikut,në shek.XVIII kishte zënë vendin
e duhur. Poashtu,më 1756 në Francë,Denis Diderot kishte përshkruar në detaje idenë për muzeun
kombëtar francez në vëllimin e nëntë të enciklopedisë së tijë. Përdorimi i fjalës muze gjatë
shek.XIX dhe pjesës më të madhe të shek.XX nënkuptonte një ndërtesë që përmbante gjësende
kulturore,e në të cilën publiku lehtësisht kishe casje. Më vonë,derisa muzetë vazhdonin ti
përgjigjeshin shoqërive që i kishin krijuar ato,theksimi i vetë ndërtesës nisi të zbehej. Shembuj të
kësaj janë muzetë në ajër të hapur,të përbëra nga një varg ndërtesash të ruajtura si objekte dhe
ekomuzetë që përfshijnë interpretimin e gjithë aspekteve të ambientit të jashtëm. Shtuar kësaj,
janë edhe muzetë virtuale,që ekzistojnë në formën e tyre elektronike në internet. Edhe pse
muzetë virtuale ofrojnë mundësi interesante e sjellin dobi për muzetë ekzistuese,ato prapë se
prapë varen nga koleksionimi,ruajtja dhe interpretimi i gjësendeve materiale nga muzeu i vërtetë.

Muzeologjia dhe muzeografia

Krahas identifikimit të rolit të qartë të muzeut në shoqëri,nisën të zhvilloheshin teoritë,studimi i
të cilave u bë i njohur si muzeologji. Për shumë arsye,zhvillimi i këtyre teorive nuk ishte i
shpejtë. Personeli i muzeut,pothajse gjithnjë ishte kualifikuar në ndonjë lëmi të afërt me
koleksionin,andaj ata nuk kuptonin shumë muzeun në tërësi,si funksionon dhe çfarë roli ka në
shoqëri. Për pasojë,aspektet praktike të punës në muze psh.konzervimi dhe ekspozimi u arritën
duke huazuar teknika nga lëmi tjera,edhe nëse këto të fundit nuk mbulonin sa duhej kërkesat e
muzeut dhe audiencës së tijë.
Andaj,jo vetëm se zhvillimi i teorive ishte i ngadaltë,po edhe aplikimi praktik i këtyre teorive i
njohur si muzeografi ishte shumë larg pritjes. Muzetë ranë në konflikt me qëllimin e tyre,gjë që
rezultoi me mungesë identiteti të qartë. Punëtorëve të rinj,që bënin stazhin në muze,u jepej
shumë pak hapësirë për idetë e reja që kishin. Kjo gjendje vazhdoi,derisa organizatat tjera nuk
morën përsipër kordinimin,zhvillimin dhe promovimin e muzeve. Në disa raste,muzetë
organizoheshin pjesërisht ose plotësisht si shërbime të qeverisë; në të tjerat,u formuan shoqata
profesionale,universitetet dhe kolegjët morën përsipër kualifikimin për punën në muze dhe
hulumtimin për muzetë.
Termet që vijnë nga fjala `muze` kanë histori të respektueshme. Termi `muzeologji`u përdor së
pari (në shtyp) nga Filip Leopold Martin në `Die Praxis der Naturgeschiste` (Weimar 1869).
Mirëpo,termet muzeologji dhe muzeografi janë përdorur pa dallim në literaturë,dhe ka
tendencë,sidomos në vendet anglisht-folëse që termi muzeologji ose studimet për muze të
përfshijë edhe teorinë dhe praktikën e muzeve.

Paraprijësit e muzeve
Koleksioni i objekteve është gjetur qysh te varrezat paleolite,derisa evidenca nga hulumtimi i
objektev dhe komunikimi i të gjeturave mund të haset në shpellat e në artin protabil,po të kësaj
periudhe. Zhvillimi i idesë së muzeut daton që në mijëvjecarin e dytë p.e.s. në Larsa të
Mesopotamisë,ku kopjet e mbishkrimeve të vjetra përdoreshin në shkolla.Ideja e muzeut
poashtu,përfshinë interpretimin e materialeve origjinale,kriter që u përmbushë nga Sir Leonard

Vullej në shek. VI p.e.s me objektet që i kishte zbuluar në qytetin babilonas,Ur. Të gjeturat e
Vullej dëshmonin se edhe mbretërit babilonas Nebuchadrezzar dhe Nobanidus kolektonin gjëra
antike në kohën e tyre.Në një shkollë-tempull,madje ishte hasur në një pllakë që përshkruante
mbishkrimet nga shek. XXI p.e.s. Vullej e interpretoi këtë pllakë si etiketë muzeu. Ky zbulim
sugjeronte që e bija e Nabonidus,Ennigaldi-Nanna,priftëreshë që

e drejtonte këtë

shkollë,posedonte një muze të vogël edukativ.

Koleksionimi klasik
Nuk ka evidencë arkelogjike as historike për zhvillimin e muzeve në këto kohëra të
lashta.Madje,as fjala muze nuk e mbështet këtë gjë,edhe pse me origjinë klasike.
Megjithatë,njerëzit qoftë në grupe apo në mënyrë individuale kanë koleksionuar vazhdimisht
gjësendet me vlerë religjioze,magjike,ekonomike,estetike,historike,apo thjesht kuriozitete. Në
perandoritë romake e greke gjësendet me vlerë ruheshin në tempuj, e ndonjëherë në thesarë të
ndërtuar enkas. Këtu përfshiheshin artikuj arti e kuriozitete natyrale,shpesh gjësende ekzotike të
sjella nga vendet e largëta. Këto ishin të hapura për publikun,që shpesh me një pagesë simbolike
mund të vizitoheshin.Me konceptin e muzeut të sotëm,pinakoteka greke ishte shumë e afërt,e
tillë që një e ndërtuar në Akropolis të Athinës në shek.V p.e.s,ku ishin të ekspozuara piktura për
nder të perandorive të Greqisë. As në Romë,nuk kishte mungesë interesimi për artin,në fakt arti
ishte më bollëk në hapësirat publike romake,po nuk kishte ndonje vend special si muzeu.
Koleksionet e pernadorëve romakë ishin të paaritshme për publikun,dhe shpesh kjo gjë ishte
temë e shumë komenteve. Andaj,Agrippa,deputet i Augustit,u shpreh haptaz,në shek. I p.e.s,se
pikturat dhe statujat duhet të ishin në dispozicion për njerëzit.

Azia dhe Afrika
Në Azi,nderimi i së kaluarës dhe personaliteteve të saj,po ashtu dërgoi në koleksionimin e shumë
objekteve. Koleksionimi i gjësendeve filloi që nga Dinastia Shang,që sundoi Kinën prej mesit të
shek.XVI deri te mesi i shek.XI p.e.s, u zhvillua edhe më tej me dinastinë Xh’in (shek.III p.e.s)e dëshmuar me varrin e pernadorit Shih Huang-ut nga kjo dinasti,të ndodhur afër Sinanit

(Xian),të mbrojtur nga ushtarët terrakota me kuaj. Bashkë me gjësendet tjera të varrit,këto
objekte janë të ruajtura në muzeun e figurave të Ch’init.
Pallati i Shih Huang-ut është i njohur për posedimin e objekteve të ralla e me vlerë. Perandorët
pasues kinezë vazhduan ta promovojnë artin,ta manifestojnë me
piktura,kaliografi,metal,gurë,qelq dhe qeramikë. Perandori i Hanit,Vu-ti (sundoi 141/140-87/86
p.e.s) themeloi një akademi që përmbante piktura dhe kaliografi nga çdo provincë
kineze;pernadori i fundit i Hanit ,Hsien-it (dha dorëheqje më 220 p.e.s) themeloi një galeri me
portretet e ministrave të tij. Në Japoni tempulli Todai posedon një statujë kolosale të bronztë të
Budës (Dabitsu),të bërë në shek.VIII në Nara. Thesarët e tempullit,ende mund të shihen atje,në
depon Shoso. Në të njëjtën kohë,komunitetet islame bënin koleksione të relikteve në varret e
martirëve të hershëm muslimanë. Idea e Vakëfit,i mbështetur edhe nga profeti Muhamed,ku
gjësendet,posedimet dhuroheshin për të mirën e njerëzve dhe për qëllime fetare,poashtu rezultoi
në formimin e koleksioneve. Edhe në Afrikën tropikale,koleksioni i objekteve ka histori të
gjatë,si vendet e shenjta buzë rrugëve dhe ceremonitë e ndryshme fetare. Koleksione të tilla u
bënë në shumë vende të botës.

Europa mesjetare
Në Europën mesjetare,koleksionet ishin privilegj i elitës dhe kishës. Shpeshë,këto dy të fundit
ishin të lidhura ngushtë me njëra-tjetrën,si në rastin e thesarëve të çmuar të perandorit
Sharmelein,që ishin ndarë nga shumë shtëpi fetare në shek.IX. Thesare të tilla,kishin rëndësi
ekonomike dhe shpesh përdoreshin për të financuar luftërat e shpenzime tjera. Koleksionet tjera
pretendoheshin se i takonin botës krishtere.

Muzetë modern
Muzetë e parë publike ishin shpesh të lejuara për vizitë vetëm nga shtresa e mesme dhe e lartë.
Ishte e veshtirë të lejohej hyrja. Kur u hap Muzeu Britanik për popullin më 1759, kishte brenga
se turmat e mëdha mund ti dëmtonin artifaktet. Vizitorët e mundshëm të muzeut britanik duhet të
aplikonin me shkrim për pranim, dhe vetëm grupe të vogla lejohëshin nëper galeri çdo ditë.
Muzeu Britanik u bë mjaft I famshëm gjatë shekullit XIX, me gjithë grupmoshat dhe shtresat
shoqërore që e vizitonin këtë muze, e sidomos në festa. Muzeu Ashmolean, i themeluar më 1677
nga koleksioni personal I Elias Ashmole u vendos në Universitetin e Oxfordit për tu bërë I hapur

për njerëzit dhe kosiderohet nga disa si muzeu I parë modern dhe publik. Koleksioni përfshinte
gjëra që Elias Ashmole kishe mbledhur vetë, duke perfshirë objekte që kishte siguruar nga
kopshtarët, udhtarët dhe mbledhesit John Tradescant I madhi dhe djali I tij me të njejtin emër.
Në Francë, muzeu i parë ishte Muzeu I Louvres në Paris, I hapur në 1793 gjatë revolucionit
francez, që I mundesoi për të parën herë qasje të lire të gjithë njerëzve në koleksionet të ishmbreterise franceze. Thesarët e mrekullueshëm të artit të mbledhur nga monarkia franceze
përgjatë shekujve ishin të lejuara për publikun tri ditë qdo “dekad” (njesia 10 ditëshe që e
zevëndësonte javën ne Kalendarin e Republikes Franceze). The Conservatoire du muséum
national des Arts ishte I ngarkuar që të organizonte LOUVRE`n si një muze publik shtetërorë
dhe shembull i një sistemi të planifikuar të muzeut shtetërorë.

figura nr. 6 – Muzeu i Luvrit,Paris

figura nr. 6 – Muzeu i Luvrit,Paris

Napoleoni `I`pushtoi qytetet e mëdha të Europës, duke I konfiskuar objektet artistike; keto
koleksione rriteshin dhe detyra organizuese u bë çdo herë e më e komplikuar. Pasi që u mund
Napoleoni më 1815, shumë nga thesarët qe ai kishe grumbulluar ishin kthyer gradualisht tek
pronarët e tyre kurse disa tjera nuk ishin kthyer. Plani I tij nuk ishte kurrë I realizuar
plotësisht,po koncepti I tij qe muzeu te jetë nje faktor entuziazmi shtetror kishte ndikim të thellë
pergjate Europës. Muzetë amerikane përfundimisht iu bashkuan muzeve europiane si qendra
prijëse të botës për prodhimin e njohurive të reja në fushat e tyre të interesit. Një periudhë
intensive e ndertimit të muzeve, në dy kuptimet, intelektual dhe fizik, u realizua në fundin e
shek. XIX dhe fillimin e shek XX,(kjo shpesh quhet edhe “Periudha e Muzeut” ose “Epoka e
Muzeut”). Përderisa shumë muze amerikane, si muzete historike natyrale dhe Muzetë artistike,
njejtë u krijuan me qellim që të fokusoheshin në zbulimet shkencore dhe zhvillimet artistike ne
Ameriken Veriore, shumë u dërguan të mateshin me Homolgët Europianë në fusha të ndryshme
(duke përfshirë zhvillimin e koleksioneve klasike nga Egjipiti I lashtë, Greqia, Mesopotamia dhe
Roma).
figura nr. 7– Galeria Uffizi,Itali

Qëndrueshmëria dhe Mirëqenia
Sa të ndryshëm do të jenë muzetë në të ardhmen? Në sipërfaqe jo shumë. Ato prapë do të
ndodhen në ndërtesa të mëdha, ato prapë do të kenë koleksione të bollshme dhe njerëzit prapë do
të kenë dëshirë ta shohin dhe ta ndjejnë gjënë e vërtetë. Shpresojë që të jenë po aq të llojllojshme
sa janë sot. Muzetë e të ardhmes të cilët do të lidhen me audiencën e tyre do të jenë ata të cilë
do të kenë qëndrueshmëri dhe mirëqenje në zemrën e tyre. Ata do të pasqyrojnë sfidat globale të
ndryshimit të klimës dhe rënien e standardit jetësor me të cilin po familiarizohemi tani. Muzetë
nuk duhet ta shohin veten si vende për mësim apo shtëpi të koleksioneve por si lidhës I
qytetarëve duke drejtuar ri-imagjinimin e një bote më të jetueshme. Sa më shumë që po
privatizohen hapësirat publike muzetë duhet të kuptojnë përparësitë e tyre si vende të qasshme
për takime. Ata poashtu do të jenë pika të mbledhjes së komuntietit, të drejtimit te fushatave
lokale, të lidhjes së grupeve të shoqërisë civile, duke përdorur koleksionet e tyre në një menyrë
më aktiviste për të sqaruar shqetësimet lokale. Përndryshe ata duhet të shëndrojnë rolin e tyre si
strehë nga mesazhet komerciale dhe pasqyrimi. Të jesh një mirëqenje e lartë, organizatë e
qëndrueshme nuk është vetëm për programim apo mbledhje vendimesh. Më shumë ka të bëj me
sjelljen institucionale. Muzetë duhet të gjykohen në mënyren si dhe çfarë bëjnë ato. Nga Tony
Butler, Drejtor, Muzeu I Jetës së Anglianit Lindor

Tipet
Llojet e muzeve ndryshojnë, nga institucionet e mëdha, që mbulojnë shumë nga kategoritë e
mëposhtme, te institucionet shumë të vogla duke u përqëndruar në një subjekt të veçantë, vend,
apo një person të veqant. Kategoritë përfshijnë: artet e bukura, artet e aplikuara, artizanatet,
arkeologjinë, antropologjinë & etnologjinë, biografinë, historinë, historinë kulturore, shkencën,
teknologjinë, muzetë e fëmijëve, historinë natyrore, botanikën dhe kopshtet zoologjike. Në
kuadër të këtyre kategorive shumë muzeume u specializuan më tej, si p.sh. muzeu i artit modern,
artit popullor, historisë lokale, historisë ushtarake, historinë e aviacionit, bujqësisë apo
gjeologjisë. Një tjetër lloj i muzeut është ai I muzeut enciklopedik. Zakonisht të referuara si
muze universal, muzetë enciklopedike janë koleksionet përfaqësuese në botës dhe në mënyrë
tipike ato përfshijnë artin, shkencën, historinë, dhe historinë kulturore. Lloji dhe madhësia e një
muzeu pasqyrohet në koleksionin që ai ka. Një muze ruan normalisht një koleksion bazë të
objekteve të rëndësishme të zgjedhura në fushën e saj.

Muzetë Arkitektonike
Muzete arkitektonike janë institucione të përkushtuara për të njoftuar vizitorët për arkitekturën
dhe një sërë fushash të ngjajshme, shpesh duke përfshirë dizajnin urban, dizajnin e pamjes,
dekorimin e brendshëm, inxhinjeri dhe ruajtien historike. Përveç kësaj, muzetë e artit apo të
historisë nganjëherë një pjesë të muzeut apo një ekspozitë të përhershme I dedikojnë një tipari
apo epoke të veçantë të arkitekturës dhe dizajnit, edhe pse kjo teknikisht nuk e përbën një muze
të duhur arkitektonik. Muzetë arkitektonikë janë kryesisht të përkushtuar në pëhapjen e njohurive
pë arkitekturën, por ka një hapësirë të konsiderueshme për zgjerim me stile tjera si, dizajni,
planifikimin e qytetit, peisazhin, infrastrukturën, madje edhe studimin tradicional të historisë apo
artit, të cilat mund të ofrojnë kontekst të dobishëm për çdo ekspozitë arkitekturale.

Muzetë e Artit
Një muze I artit, poashtu I njohur si galeri e arteve, është hapësirë për ekspozita të artit,
zakonisht në formën e objekteve të artit nga artet pamore, kryesisht piktura, ilustrime dhe
skulptura. Koleksione të vizatimeve dhe printimeve mjeshtërore shpesh nuk janë të shfaqura në
mure, por të mbajtura në një dhomë printimi. Aty mund të jenë koleksione të artit të aplikuar,
duke përfshirë qeramika, metalurgji, mobilje, libra të artistëve dhe lloje të tjera të objekteve.
Muzeu I pare në pronësi publike në Evropë ishte Amerbach-Cabinet in Basel, fillimisht një
koleksion privat I shitur në qytet në vitin 1661 dhe publik që nga viti 1671 (tani Kunstmuseum
Basel). Muzeu Ashmolean në Oksford u hap me 24 Maj 1683 si universiteti I parë muze I artit në
botë. Ndërtesa e parë e tij ishte ndërtuar në vitet 1678-1683 për ta vendosur kabinetin e
kurioziteteve Elias Ashmole që e dhuroi Universiteti I Oksfordit në vitin 1677. Një tjetër muze I
hershëm ishte Muzeu Britanik I Londrës, I cili u hap për publikun në vitini 1759. Ishte një “muze
universal” me shumë lloje të ndryshme të koleksioneve duke përfshirë artin, artin e aplikuar,
arkeologjinë, antropologjinë, historinë dhe shkencën dhe Biblotekën Britanike që është sot.
Muzetë nënujore janë një tjetër lloj I muzeve të artit ku shkëmbinjë artificialë nënujorë ishin lënë
për ta promovuar jetën detare. Muzeu Nënujorë Kankun, apo Muzeu I Skulpturave Nënujore, në
Meksiko është muzeu nënujor më I madh në botë. Tani ka rreth 500 imazhe në muzeun nënujorë.
Të njëmbëdhjetë imazhet e fundit janë shtuar në shtator të vitit 2013. Muzeu I specializuar I artit
është cilsuar si një shpikje mjaft moderne, I pari ishte Hermitage në Shën Petersburg, i cili ishte

themeluar në vitin 1764. Louvre në Paris ishte themeluar në vitin 1793, menjëherë pas
Revolucionit Francez, kur thesarët mbretërore ishin shpallur si të njerzëve. Muzeu Czartoryski në
Krakówwas, I themeluar më 1796 nga Princesha Izabela Czartoryska. Kjo tregoi fillimet e heqjes
së koleksioneve të artit nga sfera private e aristokracisë dhe të pasurve në sferën publike, ku ata
shiheshin si vende për edukimin e shumicës në shije dhe kulturë.4

3.1 Hulumtimi i rasteve dhe objekteve të muzeve bashkëkohore në botë

1. Muzeu i ri i Arteve Bashkëkohore / SANAA
Arkitektët: SANAA
Lokacioni: 235 Bowery, New York, NY 10002
Sipërfaqe e ndërtuar: 17.892 m2
Viti i kompletimit:2007

Kohëve të fundit, fituesit e çmimit Pritzker,SANAA,për arkitektë,kritikë dhe konsumatorë kanë
ofruar arkitekturë mjaft të mprehtë,shquar dhe të njohur ndërkombëtarisht. Shumicën e
rasteve,arsyeja kryesore është thjeshtësia e tyre dhe konceptet e qarta,dhe transformimi I pastër I
tyre në konstruksion. Muzeu I ri I Arteve Bashkëkohore në New York,është ndërtesë mjaft e
çmuar me koncept të qartë dhe poashtu ndikim të fortë.në kontekstin e lokacionit `Lower
Manhattan` me blloqet katrore dhe ndërtesave, konsiderohet si pikënisje për imazhin e muzuet. I
përgjigjet kubeve përeth,dhe oxhaqet në krye të tyre në madhësi dhe lartësi të ndryshme,si
komplot ishte një shesh lojrash për kompozicionet e kubeve. Me zhvendosjen e vogël,por të
rëndësishme të kubeve,ndërtesa krijon dinamikë dhe formë atraktive,duke qenë të ndryshme por
të ngjashme me ndërtimet pranë.
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Figura nr. 8– Muzeu i ri i Arteve Bashkëkohore

figura nr. 9– Pamje e terracës,Kati i fundit

Programi I Muzeut përbëhet nga katër galeritë publike në katër katet e para,të cilat kanë hapësira
të lira dhe fleksibilitet për ekspozita; auditoriumi në përdhesë,qendra për arsim në katin e
pestë,zyret në katin e gjashtë,hapësirë për shumë qëllime në katin e shtatë. Duke zhvendosur
kutitë,të gjtiha galeritë posedojnë ndriçim natyror,kombinuar me artificial,ndërsa zyret dhe
hapësirat private në katet e larta kanë terasa dhe pamje në qiellin e hapur. Është kjo mënyra me
të cilën projekti tregon konceptin e tij,me zhvendosje të thjeshtë dhe të përsëritshme,qëllimi
ndërtesës është qartësisht I dallueshëm nga jashtë,dhe kombinon një gjuhë mjaft bindëse ,e
nevojën e dritës natyrale nga lartë,në të njëjtën kohë me të gjitha këto karakteristika të
përmendura,projekti tregon fortësinë e tij. Duke dashur të jetë një objekt I lehtë dhe I pastër në
`Manhattan`mjaft masiv,materialet dhe fasada luan rol mjaft të rëndësishëm.

figura nr. 10– Pamje e terracës,Kati i fundit,

figura nr. 11– Galeri e hapur,

Zgjedhja e një shtresë,rrjetës së aluminit të përdorur në të gjitha muret vertikale si shtresë e
vazhdueshme,që jep reflektime të ndryshme dhe të lehta dhe poashtu I fsheh dritaret e zyreve.
Rezultati është sipërfaqe të lehta e elegante dhe vazhdimësi të sipërfaqeve të bardha pa asnjë
ndërprerje apo kontaminim nga elementet tjera. Muzeu,natën dukshëm tregon gjallëri brenda

vetes me dritat artificiale brenda vetes permes hapjeve të fshehta,rritjen e boshllëkut në mes
vëllimeve dhe duke I dhënë shumë butësi ndërtimit masiv. Brenda,muzeu ka butësinë nga
sipërfaqet e mureve dhe taveneve të bardha.Struktura e çelikut rreth mureve ndihmon pllakat e
kateve dhe I bënë ato të lira nga çdo shtyllë.5

2. Solomon R.Guggenheim Museum / Frank Lloyd Wright

Arkitekt: Frank Lloyd Wright
Lokacioni: New York
Sipërfaqe e ndërtuar: 17.892 m2
Viti i realizimit:1943-1959
“Solomon R.Guggenheim Museum” ishte projekti më i madh dhe i fundit,projektuar dhe
ndërtuar nga Frank Lloyd Wright,në vitin 1943 deri sa u hap për publikun në vitin 1959. Gjashtë
muaj pas vdekjes së tijë,kjo vepër ishte prejt tyre që ka zgjatur më së shumti dhe duke u bërë një
prej objekteve më të famshme të tijë. Kontrast krejt ndryshe nga rregullat e rrepta të rrjetit të
qytetit Manhattan,forma organike e muzeut është pikë referimi për adhuruesit e
artit,vizitorëve,këmbësorëve të rastit. Forma organike e jashtme e muzeut ka efekt mahnitës në
brendësinë e tij. Brenda Wright propozoi “një hapësirë madhështore me dysheme të
vazhdueshme”dhe koncepti i tij doli të ishte i sukseshëm. Duke hecur mbrenda muzeut ,vizitorët
hasin në atriumin e madh ne rritje deri 28.042 m lartësi dhe duke përfunduar me një kupollë qelqi
madhështore. Përeth atriumit është rampa kontinuale që i lidh gjashtë katet e muzeut dhe duke
mundësuar rrjedhën prej një kati në tjetrin. Rampa poashtu krijon një proces, përmes së cilës
vizitorët zbulojnë artin e shfaqur rreth mureve përderisa ata ngjten drejt qiellit. Dizajni i muzeut
sipas dyshemeve të vazhdueshme dhe niveleve të rampave me pamje kah atriumi i hapur,poashtu
krijon një interaksion të njerëzve në nivele të ndryshme.
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figura nr. 12– Muzeu Solomon Guggenheim

Edhe pse hapësira brenda ndërtesës është e pamohueshme,madhështore,poashtu edhe vetë
ndërtesa që është monumentale,ajo nuk është krejtësisht e sukseshme në aspektin funksional.
Shkaku i konkavitetit të mureve artistët e panë si mjaft problematike për shfaqjen e punimeve të
tyre,dhe para hapjes së muzeut 21 artistë nënshkruan letër protestuese për mos mundësinë e
shfaqjes së punimeve të tyre në muret konkave të muzeut.

figura nr. 14– Baza e katit të parë

figura nr. 15– Kati i fundit,Atriumi,Kupolla

Gjithashtu shumë kritikë argumentuan se muzeu i ndërtuar konkuron me punën e artit që ka për
qëllim të shfaqet,problem të cilin drejtori i muzeut James Jonson Sweeney e mori seriozisht,duke
deklaruar se “Ky është një prej muzeve me enterierin më arkitektural në vend”por puna ime

është të nxjerrë një koleksion të mrekullueshëm nga ky muze. Wright poashtu kishte probleme
edhe me kodin e ndërtimit të qytetit të Manhattan,rreth strukturës;si kupolla qe duhet të ishte
reduktuar në madhësi. Më 1992,muzeu vendosi të ndërtojë një aneks,dizajnuar nga Gwathmey
Siegel&Associates Architects, që Wright e kishte menduar që në fillim. Arkitektët analizuan
skicat origjinale të Wright-it,dhe prej idesë së tij ata krijuan një ndërtesë të drejtë dhjetë-katëshe
me mure të drejta dhe mundësi më të mira për shfaqjen e veprave artistike. Përkundër opinionit
të kritikëve,nuk ka kurfarë dyshimi se dizajni i Wright-it për muzeun e Guggenheim,ofron liri
hapësinore që është unik në stilin e tij. Atij iu deshën rreth 700 skica dhe gjashtë sete të
vizatimeve,që ta vë në funksion vizionin e tij në një skulpturë të jashtëzakonshme,që së fundmi
duhet të njihet si një prej veprave më të bukura të stilit ndërkombëtar të arkitekturës.6

3. Tel Aviv Museum of Art / Preston Scott Cohen
Arkitekt: Preston Scott Cohen
Lokacioni: Tel Aviv,Izrael
Sipërfaqe e ndërtuar: 60.960 m2
Viti i realizimit:2007-2011

Muzeu i Arteve Tel Aviv,ndodhet në qendër të kompleskit kulturor të qytetit,dizajnuar nga
Preston Scott Cohen.Sfida e dizajnit,sipas arkitektit Preston Scott Cohen ishte që të përshtaten
disa galeri të mëdha,neutrale dhe drejtkëndëshe në një hapësirë relativisht të vogël trekëndëshe.
Ndërtesa përfaqëson një sintezë të pazakontë të dy modeleve të kundërta për muze
bashkëkohor;muzeun e kutive neutrale të bardhë dhe muzeun e spektaklit arkitektonik. Galeritë
individuale drejtëkëndëshe janë të organizuara rreth atriumit 27m të lartë me kthesa gjarpërore
që resonon poshtë nëpër ndërtesë. Ndërkohë fasada përbëhet nga 465 panele të ndryshme në
formë të sheshtë të bëra prej betoni të përforcuar. Ndërtesa e re i referohet ndërtesës origjinale në
mënyrë të tillë që të dyjat mund të shihen se kanë ngjashmëri.
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figura nr. 16– Muzeu i Arteve Tel-Aviv

figura nr. 17– Muzeu i Arteve Tel-Aviv

Fjalorët e shumëfishtë të Mendelsohn dhe modernizmit Bauhaus në Tel Aviv janë ri-sintetizuar
në gjuhen arkitekturore që është internacionale dhe progresive në aspektin kulturor. Arritja e një
kombinimi në formë dhe materiale që janë prezente në qytet,fasada përkthen modernizmin
ekzistues të Tel Aviv-it në një gjuhë bashkëkohore dhe progresive arkitektonike. Ndërtesa
përbëhet nga akse të ndryshme që devijojnë në mënyrë të konsiderueshme nga dyshemeja në
dysheme.Në thelb,janë një seri e planeve të pavarura dhe sistemeve celiku strukturore.7

figura nr. 18– Baza e përdhesës

figura nr. 19– Fasada e pestë

figura nr. 20– Prerja gjatësore e Muzeut

4. Muzeu Guggenheim Bilbao / Frank GEHRY
Arkitekt: Frank GEHRY
Lokacioni: Bilbao,Spain
Sipërfaqe e ndërtuar: 24.290 m2
Viti i realizimit:1997

Muzeu Guggenheim ndodhet në Spanjë – Bilbao,paraqet stil ekspresionist,modernist në kontekst
urban. Dizajnuar nga Frank Gehry,ky muze arti fillimisht u hap më 19 tetor 1997,duke
portretizuar një skulpturë të lirë në formë të vijave të lakuara,ndërtuar mbi një kornizë celiku të
mbuluar me titan. Frank Gehry portretizoi formën e tij blomorfoze unike të zhvilluar nga
kubizmi i shpërbërë prej trupave gjeometrikë për klientët e ‘Bilbao Guggenheim Museoaren
Fundioza’,me qëllim që të përcjellë një pikë referimi arkitektonike,duke synuar të zhvillojë
metropolin Bask larg prej nervozizmit shoqëror dhe ngadalësimit ekonomikë. Bilbao është i
pozicionuar në Bay of Biscay të Spanjës Veriore,dikur një nga portet më të rëndësishme të
Spanjës,shtëpi e vendeve të prodhimit,tregtisë,dhe qendër e anijeve.

figura nr. 21– Muzeu Guggenheim Bilbao

figura nr. 22– Enterieri,Galeri e

hapur
Në përgjithësi ndërtesa ka 24.290m2 sipërfaqe,mbi të cilat 10.560m2 janë të rezervuara për
ekspozita,mbi tri kate të ndërlidhura me ashensorë qelqi. Nëpërmjet komponenteve natyrale të
muzeut Gehry ndërlidhi eksperiencën e vizitorëve jashtë-brenda me anë të mureve të larta nga
qelqi dhe elementeve të titaniumit. Struktura e përgjithshme ndryshon gjatë gjithë kohës për
arsye të mënyrës dhe qështjes në të cilën është shtruar mbi topografinë heterogjene pa prishur
distanca estetike,duke aluduar lëvizjen,rritjen dhe dinamizmin. Pothuajse menjëherë pas hapjes
më 1997,Guggenheim Bilbao u bë atraksion turistik popullor,duke tërhequr vizitorë nga e gjithë
bota.

figura nr. 23– Muzeu Guggenheim Bilbao-Baza e përdhesës

figura nr. 24– Muzeu Guggenheim Bilbao-Dukja e Muzeut

figura nr. 25– Muzeu Guggenheim Bilbao-Prerja e Muzeut

Edhe pse forma metalike e jashtme duket pothuajse e lules nga lart,nga toka ndërtesa më shumë i
ngjan një vark,duke evakouar jetën nga e kaluara industriale e portit të

Bilbaos.

Madhësia,atriumi me mjaft dritë,shërben si qendër organizimi në muze,shpërndarjen e 11.000 m2
të hapësirave ekspozuese të nëntëmbëdhjetë galerive. Ndikimi socio-ekonomik i muzeut ka qenë
befasues,gjatë tre viteve të para të funksionimit,pothuajse 4 milionë turistë vizituan muzeun,duke
gjeneruar 500 milion profit. Shtatëmbëdhjetë nga hapja,Muzeu vazhdon të sfidojë supozimet për
lidhjet midis artit dhe arkitekturës sot. Muzeu Guggenheim mbetet një strukturë dhe portret i
njohur për formën dhe kompleksitetin e tij.8

3.2 Përmbledhja e standardeve dhe normativave për projektimin e
ndërtesës së muzeut,

1.0 Parimet:
Muzetë kanë për detyrë të marrin, të ruajnë dhe të promovojnë koleksionet e tyre si një kontribut
për ruajtjen e trashëgimisë natyrore, kulturore dhe shkencore. Koleksionet e tyre janë një
trashëgimi e rëndësishme publike, janë të specifikuara me ligj dhe janë të mbrojtura nga
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legjislacioni ndërkombëtar. E qenësishme në besueshmerinë që kanë mbi posedim, është
pikëpamja e administrimit që përfshinë te drejtat pronësore, përhershmërinë, dokumentacionet,
qasjen dhe pergjegjësinë për asgjësim.

2.0 Politikat e koleksionimit
Organi qeverisës për çdo muze duhet të miratojë dhe të publikojë një politikë të shkruar
koleksionuese që adreson cështjet e blerjes, kujdesit dhe përdorimit të koleksioneve. Politika
duhet të qartësojë pozicionin e çdo materiali që nuk do të katalogohet, ruhet, apo ekspozohet.

3.0 Validiteti i titujve:
Asnjë objekt ose mostër nuk duhet të jetë fituar nga blerja, dhuratat, huatë, trashëgimia, apo
shkëmbimi nëse muzeu marrës nuk është i kënaqur me titullin aktual valid që ai objekt/mostër
mbanë. Dëshmia e pronësisë së ligjshme në një vend nuk është domosdoshmërisht validiteti i
titullit.

4.0 Prejardhja dhe kujdesi
Çdo përpjekje duhet të bëhet para blerjes, për të siguruar se çdo objekt apo

ekzemplar i

ofruar për blerjen, dhuratë, hua, trashëgimi, apo shkëmbim nuk është marrë në mënyrë të
paligjshme ose të eksportuar nga, vendi I origjinës ose nga cilindo vend tjeter në të cilin objekti
mund të ketë qenë pronësi ligjërisht.
5.0 Objektet dhe mostrat nga puna paautorizuar dhe joshkencore në terren
Muzetë nuk duhet të posedojnë objekte ku ka shkaqe të arsyeshme për të besuar

se marrja e

tyre është realizuar nëmënyrë të paautorizuar, joshkencore, apo duke dëmtimtuar qëllimshëm
monumentet, vendet arkeologjike apo gjeologjike, ose llojet e specieve dhe habitateve
natyrore.Në të njëjtën mënyrë, procesi i blerjes nuk duhet të ndodhë në qoftë se ka pasur një
dështim të zbulohet pronari ose poseduesi i tokës, apo të autoriteteve të duhura ligjore apo
qeveritare.

6.0 Materialet e ndjeshme kulturore
Koleksionet e eshtrave njerëzore dhe materialet e rëndesisë së shenjtë duhet të posedohen nga
muzeu vetëm në qoftë se është në gjendje të ju ofrojë strehim të sigurtë dhe kujdeset për to me

respekt. Kjo duhet të realizohet në përputhje me standardet profesionale, interesat dhe besimet e
anëtarëve të komunitetit, grupeve etnike ose fetare nga të cilat objektet kanë origjinën, ku ato
janë të njohura.

7.0 Speciet biliogjike apo gjeologjike te mbrojtura
Muzetë nuk duhet të posedojne mostra biologjike apo gjeologjike që janë mbledhur, shitur, ose
ndryshe transferuar në kundërshtim lokal.

8.0 Koleksionet punuese
Politikat koleksionuese mund të përfshijnë konsiderata të veçanta për lloje të caktuara të
koleksioneve punuese, ku theksi është në ruajtjen e procesit kulturor, shkencor apo teknik e jo
objekti, ose ku objektet dhe mostrat janë mbledhur për qellime trajnimi apo qellime
mësimdhenieje.

9.0 Politikat për posedimin e koleksioneve të jashtme
Përvetësimi i objekteve ose mostrave jashtë politikave te deklaruara të muzeut duhet të bëhen
vetëm në rrethana të jashtëzakonshme. Organi qeverisës duhet të marrë parasysh mendimet
profesionale, dhe pikëpamjet e të gjitha palëve të interesuara. Në konsideratë do të përfshihen
rëndësia e objektit apo mostrës duke përfshirë edhe kontekstin e saj në trashëgiminë kulturore
dhe natyrore, dhe interesat e veçanta të muzeve të tjera per të mbledhur material të tillë.
Megjithatë, edhe në këto rrethana, objekte pa një titull të vlefshëm nuk duhet të jenë të
ekspozuara nga muzetë.

10.0 Pervetesimi nga anëtarët e trupit drejtues dhe personelit të muzeut
Kujdes i veçantë është i nevojshme për secilin artikull/gjësend, qoftë për shitje, si donacion apo
si një dhuratë e taksave-përfitim, nga anëtarët e organeve drejtuese, personelit të muzeut apo
familjeve dhe bashkëpunëtorëve të ngushtë të këtyre personave.

11.0 Ruajtja e burimit të fundit

Asgjë në këtë Kod të Etikës nuk duhet të parandalojë një muze per të vepruar si një depo e
autorizuar e mostrave të mbledhura në mënyrë të paligjshme, pa prejardhje ose të rikuperuara
nga territori mbi të cilin ky ligj ka përgjegjësi të plotë.

12.0 Kompetencat ligjore ose fuqi të tjera për shkatërrim
Kur muzeu ka fuqi ligjore që lejojnë shkatërrimin, ose ka në posedim objekte që i nënshtrohen
kushteve të shkatërrimit, kërkesat dhe procedurat ligjore apo të tjera duhet të jenë në përputhje
me të plotësisht. Ku blerja origjinale ishte subjekt i kufizimeve të detyrueshme ose të tjera
kufizime këto kushte duhet të respektohen, nëse nuk mund të tregohet në mënyrë të qartë se
respektimi i kufizimeve të tilla është i pamundur ose tepër i dëmshem për institucionin dhe, nëse
është e përshtatshme, lehtësimi mund të kërkohet përmes procedurave ligjore.

13.0 Lirimi nga koleksionet e muzeut
Heqja e një objekti apo mostre nga një koleksion muzeu duhet të bëhet vetëm me një kuptim të
plotë të rëndësisë së sendit, karakterit te tij (qoftë e rinovueshme ose jo-rinovueshme), në pozitë
ligjore, dhe çdo humbje e besimit të publikut që mund të rezultojë nga një veprim i tillë.

14.0 Përgjegjësia për lirim
Vendimi për lirimin duhet të jetë përgjegjësi e organit qeverisës duke vepruar në bashkëpunim
me drejtorin e muzeut dhe kuratorët e koleksioneve në fjalë. Marrëveshje të veçanta mund të
zbatohen për koleksione punuese.

15.0 Shkatërrimi i objekteve te larguara nga koleksionet
Çdo muze duhet të ketë një politikë e cila përcakton metodat e autorizuara për largimin
përgjithmonë te një objekti nga koleksionet përmes dhurimit, transferimit, shkëmbimit, shitjes,
riatdhesimit, ose shkatërrimit, dhe që lejon transferimin e titullit të pakufizuar të agjencisë
pranuese.Të dhënat e plota duhet të mbajnë të gjitha vendimet e largimit, objektet e përfshira,

dhe natyrën e objektit. Duhet te ketë një supozim të fortë se një artikull i larguar nga një muze
duhet së pari t'i ofrohet një tjetër muzeu.

16.0 Të ardhurat nga shkatërrimi i koleksioneve
Koleksionet e muzeut janë e mirë publike dhe nuk mund të trajtohen si asete të shfrytëzueshme.
Paratë apo kompensimi i marrë nga shkatërrimi dhe asgjësimi i objekteve dhe mostrave nga një
koleksion muze duhet të përdoret vetëm për të mirën e koleksionit dhe zakonisht për blerjen e po
të njejtit koleksion.

17.0 Blerja e koleksioneve të larguara
Personeli i muzeut, organi drejtues, ose familjet e tyre apo të afërmit, nuk duhet të lejohen për të
blerë objekte që janë larguar nga një koleksion për të cilin ata janë përgjegjës.

18.0 Vazhdimësia e koleksioneve
Muzeu duhet të krijojë dhe të zbatojë politika për të siguruar që koleksionet e saj (të dyja të
përhershme dhe të përkohshme) dhe të tjera informacione qe kanë lidhje me to, tëregjistrohen si
duhet, të jenë tëdisponueshme për përdorim aktual dhe t'i kalohen brezave te ardhshëm si e mirë
dhe në gjendje të sigurt , duke marrë parasysh burimet dhe njohuritë aktuale.

19.0 Delegimi i pergjegjesive te koleksioneve
Përgjegjësitë profesionale që përfshijnë kujdesin e koleksioneve duhet të caktohen për persona
me njohuri të duhur dhe aftësi apo që mbikëqyren në mënyrë adekuate.

20.0 Dokumentimi i koleksioneve
Koleksionet e muzeut duhet të dokumentohen në pajtim me standardet e pranuara profesionale.
Dokumentacioni i tillë duhet të përfshijë një identifikim të plotë dhe përshkrimin e çdo sendi,

lidhjet e tij, origjinën, gjendjen, trajtimin dhe lokacionin. Të dhënat e tilla duhet të mbahen në
një mjedis të sigurt dhe të sistemuara duke siguruar qasje në informata nga ana e personelit të
muzeut dhe përdoruesit e tjerë.

21.0 Mbrojtja nga fatkeqësitë
Vëmendje e madhe duhet t'i kushtohet zhvillimit të politikave për mbrojtjen e koleksioneve gjatë
konflikteve të armatosura dhe të fatkeqësive të tjera njerëzore apo natyrore.

22.0 Siguria e koleksioneve dhe te dhenave te tyre
Muzeu duhet të ushtrojë kontrollë për të shmangur zbulimin e informacioneve të ndjeshme
personale dhe çështje të tjera konfidenciale kur dokumentacioni i koleksioneve bëhet i hapur dhe
në dispozicion të publikut.

23.0 Konservimi parandalues
Konservimi / Mbrojtja parandalues është një element i rëndësishëm i politikës se muzeut dhe
kujdesit ndaj koleksioneve. Kjo është një përgjegjësi thelbësore e anëtarëve të muzeut për të
krijuar dhe për të ruajtur një mjedis mbrojtës për koleksionet nën kujdesin e tyre, qoftë në dyqan,
në ekran, apo në tranzit.

24.0 Konservimi dhe Restaurimi i koleksioneve
Muzeu duhet të monitorojë me kujdes gjendjen e koleksioneve për të përcaktuar se kur një objekt
ose mostër mund të ketë nevojë të konservimit-restaurimit dhe shërbimet e një të kualifikuari
konservues-restaurues. Qëllimi kryesor duhet të jetë stabilizimi i objektit ose mostrës. Të gjitha
procedurat e ruajtjes duhet të dokumentohen dhe të jenë tëkthyeshme sa më shumë që të jetë e
mundur, dhe të gjitha ndryshimet duhet të dallohen qartë nga objekti origjinal apo ekzemplar.

25.0 Përdorimi i koleksioneve nga personeli i muzeut
Personeli i muzeut , organi drejtues, familjet e tyre, të afërmit, apo të tjerët nuk duhet të lejohen
që të shpronësojnë artikuj nga koleksionet muzeale, qoftë përkohësisht, për çdo përdorim
personal.

3.3 Koncepti dhe ideja e projektimit të ndërtesës së muzeumit;
Nisja dhe zhvillimi i idesë për objektin muze
1.0 Studimi i rrugeve te lokacionit ne kontekst urban:
Bulevardi “Nena Tereze” ne kontekst urban krijon nje imazh te mire per kryeqytetin e Kosovës
si dhe me karakter arkitektonik mirepo perfundimi i tij përballë rrugës ‘’Agim Ramadani’’ eshte
perfunduar ne menyre jo adekuate; fundi i Bulevardit nuk vazhdon ne hapesirë të lineare dhe nuk
ka ndonje qasje adekuate me rrugen ‘’Agim Ramadani’’.
2.0 Studimi i traditës ne vend :
▪
▪
▪

Duke u frymëzuar nga detajet e së kaluarës dhe interpretuar ato në të tashmen;
Duke iu referuar simboleve dhe duke i respektuar ato
Duke krijuar nje fryme te re ne karakter arkitektonik, sinteze e te kaluares me te
ardhmen

3.0 Paternat referuese ne vendin tone :
▪ Duke pase parasysh edhe objektet ne lokacion karakteri i Galerise do te jete i
mveshur me materialet e ngjashme qe e rrethojne ate ,duke ndihmuar vizitorëve
orientim të vetëvetes;
4.0 Bazimi në fakte logjike (jo emocionale),
▪ Muzeu do të respektojë dhe ruajë vlerat e artit të së kaluarës,duke i shërbyer artit
të tanishëm dhe duke inspiruar artin e së ardhmes;

4.0 Galeritë në Kosovë/Prishtinë,
Koncepti i Fasadës së Muzeut të Arteve Bashkëkohore në Prishtinë
Është e përbërë nga materiali i qelqit e cila me një ritëm të caktuar është vendosur duke e ndjekur
formën tërheqëse të objektit.
Qelqi është 3 (tre) shtresor, dhe në mes të shtresave janë të vendosura shtresa Ultra Violete
solare (HIGH TECH SOLAR FILMS Company). Te cilat kanë gjetur aplikim të gjerë në objektet
komerciale – afariste.
Firma, HIGH TECH SOLAR FILMS, prodhon shtresa UV (Ultra Violete) te cilat vendosen në
qelq. Ky material quhet COOL N LITE, duke ruajtur energjinë e objektit, në mënyrë të
prodhuesit solar. Reflekton rrezet e Diellit 40-60% duke e akumuluar energjinë solare 95%.
Ky material i cili kategorizohet me grupin e materialeve të mençura (SMART MATERIALS),
është njëri ndër faktorët të cilat ia rrisin vlerën e objektit.

Figura nr 26 : Milwaukee School of Engineering / Kern Center
Muzeu I Arteve Bashkëkohore në Prishtinë,pretendohet të bëhet ndërtesë mjaft e çmuar me
koncept të qartë dhe poashtu ndikim të fortë.në kontekst të lokacionit `Prishtina e Vjetër`.Me
shtëpi të vjetra dhe ndërtesave që e rrethojnë këtë lokacion,konsiderohet si pikënisje për imazhin
e muzuet.Muzeu I përgjigjet paternave referuese nga objektet e vjetra të kësaj zone përeth.
Me anë të paternave referuese, prej qelqi transparent,ndërtesa krijon dinamikë dhe formë
atraktive,duke qenë të ndryshme nga aspekti material por të ngjashme në aspektin e formës.
Programi I Muzeut përbëhet nga tri galeri publike në dy kate,të cilat kanë hapësira të lira dhe
fleksibilitet për ekspozit: ne Perdhese panelin e fotografise ,auditorium në katin e parë,qendra për
artin europian në katin e parë,administrata ne perdhese qe vazhdon pastaj me restaurantin ne
katin e pare qe kane qasje edhe personeli qe punon ne administrate edhe vizitoret e galerise.
Të gjtiha galeritë posedojnë ndricim natyror,kombinuar me artificial,poashtu edhe zyret dhe
hapësirat private kanë ndricim natyral.
Muzeu,natën dukshëm tregon gjallëri brenda vetes me dritat artificiale brenda vetes përmes
hapjeve të fshehta,rritjen e boshllëkut në mes vëllimeve dhe duke I dhënë shumë butësi ndërtimit
masiv.
Brenda,muzeu ka butësinë nga sipërfaqet e mureve dhe taveneve te mveshura nga betoni.
Struktura e çelikut rreth muzeut ndihmon pllakat e kateve dhe poashtu ndihmon edhe shtyllat
kryesore.
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PËRSHKRIMI TEKNIK
Përpilimi i detyrës projektuese
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4.2

PËRSHKRIMI TEKNIK - PJESA GRAFIKE
▪

Analizat e Qytetit / Lokacionit të gjerë

Duke patur parasysh faktin që Muzetë si objekte karakteristike ngërthejnë në vete një
numër të madh të vizitorëve,atëherë edhe përzgjedhja e lokacionit është shikuar me
kujdes të veqantë. Lokacioni i përzgjedhur për ndërtimin e Muzeut të Arteve dhe
Arkitekturës Bashkëkohore gjendet në pjesën e vjetër të Prishtinës-zonës historike.Pasi
që kjo zonë nuk ka plan rregullues atëherë është trajtuar si lokacion i veqantë në këtë
zonë për ndërtimin e një objekti të tillë,duke pas në konsideratë që pjesa e cila nuk ka
plan rregullues,duhet të planifikohet edhe rrethina e loakcionit me diametër prej 50m.

Figura nr 27: Analiza e lokacionit te gjere

▪

Analizat e lokacionit të ngushtë

Në hartën e lokacionit të ngushtë mund të shihen të gjitha qasjet në objektin Muze,trajtimi i
rrugëve anash Muzeut,trajtimi i rruges ‘’Agim Ramadani’’ dhe nderhyrja e bulevardit ‘’Nena
Tereze’’ duke mundesu keshtu qasje te pershtatshme per te gjithe vizitoret si dhe kalimtaret pa
nderprerje por e gjithe hapesira eshte inkorporuar si nje ansambel ndersa,veturat kane qasje tek
rruga ‘’Agim Ramadani’’ qe eshte krijuar si lloj tuneli per te mos nderprere hapesiren dhe
levizjen tek bulevardi qe ka qasje direkte me hapesiren e galerise.

Figura nr 28: Analiza e lokacionit te ngushte.

▪

Etazhiteti i objektit
o Bodrumi (-1) – Parkingjet+kthinat percjelles
o Perdhesa
o Kati i parë

Galeria e Arteve është paraparë të ketë etazhitet B+P+1 ku ne bodrum gjinden parkingjet me
kthinat percjellese te Galerise, perdhesa perfshin pjesen e hyrjes te hollit me panelin e fotografise
e ne anen tjeter gjindet administrata me zyret perkatese ndersa ne kat shtrihen ekspozitat e artit
evropian te cilet kane nje fleksibilitet si dhe auditoriumi.
Bodrumi fillon ne kuoten -480 cm dhe ka nje siperfaqe prej 1940 m2 dhe nje lartesi te paster prej
480 cm.
Perdhesa fillon ne kuoten 0.00 dhe ka nje siperfaqe prej 729 m2 dhe nje lartesi te paster prej
480cm ndërsa lartësia e saj dysheme-dysheme deri në katin e parë është +450cm’.
Kati i parë (I-rë) – fillon në kuotën +480 cm’ mbi nivelin e përdhesës, ka një sipërfaqe prej
__900 m2 dhe një lartësi prej __450__m’.

6.4. DESTINIMI I SIPËRFAQEVE NË KUADËR TË PARCELËS

Hapësirat e gjelbëra dhe rekreative

5150 m2

Përdhesat

1629 m2

Komunikimi

700 m2

T O T A L

7479 m2

Ndarja e parcellës
Përdhesat
4%

Komunikimi
18%

Gjelbrimi dhe
rekreimi
78%

6.5. SIPËRFAQET E OBJEKTEVE

BRUTO

NETO

PËRDHESA(VILA KRYESORE)

451.3m2

405.47m2

KATI (VILA KRYSORE)

457.31m2

356.81m2

TOTAL

908.61 m2

762.28 m2

PËRDHESA(VILA SEKONDARE)

211.05m2

179.31m2

TOTAL

211.05m2

179.31m2

6.6. SPECIFIKIMI I HAPËSIRAVE NETO NËPËR ETAZHE

6.6.1. PËRDHESA(VILA KRYESORE)
Komunikimi

70.19m2

Grupacioni Ditorë, Kuzhina & Trepezaria

188.68m2

Grupacioni hyrës

19.3m2

Garazha

37.8 m2

Nyja sanitare

6.96m2

Grupacioni i kthinave për rekreim

69.0m2

6.6.2. KATI(VILA KRYESORE)
Komunikimi

46.95m2

Dhoma e prindërve

27.8m2

Lloxha e prindërve

60.35m2

Dhomat e fëmijëve

41.0 m2

Ballkoni i fëmijëve

32.8 m2

Dhomat e mysafirëve

44.5 m2

Ballkoni i mysafirëve

32.54 m2

Nyjet sanitare 5

22.86

Ballkoni i përbashkët

158.61 m2

6.6.3. KATI(VILA SEKONDARE)
Komunikimi

32.18 m2

Grupacioni Ditorë, Kuzhina & Trepezaria

99.48 m2

Dhomat e gjumit

43.6 m2

Nyjet sanitare 2

9.60 m2

▪

Analiza e konstruksionit
Konstruksioni Primar i objektit Muze është kryesisht Betonarme,
Katet nën nivelin e tokës janë Betonarme,ndërsa katet nga pëerdhesa deri te kati i
gjashtë,përbëhet prej shtyllave BA,që shtrihen në akset e mesit të objektit mirpo
këto shtylla janë të ndihmuara edhe nga shtangimet apo kapriatat lineare qe
shtrihen rreth objektit.
Konstruksioni meskatësh është i përbërë prej çelikut me profile primare dhe
sekndare,ku profilet primare jane të lartësisë 70cm,ndërsa profilet sekondare janë

të dimensioneve 35cm.Pllaka e konstruksioni meskatësh është e parafabrikume
me dimension 13cm,duke vazhduar me punët finale të punuara në vend.
▪

Studimi i materialeve të implementuara

Materialet të cilat janë përdorur janë materiale të cilat i plotësojnë parametrat e kërkuara mes
standardeve bashkëkohore për të konstruktuar objekte të frymave të reja duke iu dedikuar
gjeneratave të ardhshme.
Konstruksioni mbajtës i objektit është prej materialeve kompozite, e cila ka përbërje të tri
materialeve si: alumin-trihydrate, fiber-beton, plastikë.
Ky material mundëson të arrihet te çfarëdo forme në mënyrë shumë të lehtë, ku mund të arrij
në gjatësi shumë të mëdha, duke i thyer të gjithë kufijtë konstruktiv, dhe kjo ka emrin HIMACS.
Objektet e ndërtuara në të njejtin material janë: Guangzhou Opera House, Prado Museum,
Deventer Theatre, Schiller Museum, Porshe Museum, CHANEL's art journey etj. Si dhe
aplikuesja më e madhe e këtij materiali është arkitektja me renome botërore ZAHA HADID.
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Përmbledhja e standardeve dhe normativave për projektimin e

ndërtesës së muzeut,
http://www.aam-us.org/resources/ethics-standards-and-best-practices/standards

